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ABSTRAKT
Niveli i konkurrueshmërisë në Kosovë është mesatarisht në rritje, për të krijuar një
konkurrueshmëri adekuate më së shumti duhet investimi në Stabilitet politiko-ekonomik dhe
Edukim. Cdo ditë e më shumë cmimet e produkteve bien në krahasim me periudha të caktuara
pasi shumë vende po investojnë në krijimin e një konkurrueshmërie të shëndetshme në
krahasim me vendet tjera. Konkurrueshmëria e një vendi pasqyrohet nga efikasiteti i 12
(dymbëdhjetë) shtyllave kryesore (Global Competitiveness Report), shfrytzimi i këtyre
kapaciteteve investuese dhe rregullimi i shtyllave kryesore mund të shpie në një stabilitet të
gjatë dhe të forcuar ekonomikisht si dhe konkurrueshmëri të shëndetshme në krahasim me
vendet tjera. Investimet në përforëcimin e teknologjisë së prodhimit (Sofistikimit biznesor)
si dhe inovacionit janë asetet kryesore për krijim të avanatazhit konkurrues në tregun global.
Sofistikimi biznesor ka ndikuar gjithmonë në përshpejtim të proceseve të ndryshme
ekonomike por në përgjithësi aftësia e prodhimit të materialeve ose elementeve të kërkuara
nga tregu, gjë që ka dërguar në përshpejtim të inovacionit për krijimin e produkteve,
shërbimeve ose operacioneve të reja. Investimet kryesisht në edukim si dhe teknologji janë
asetet kryesore që shërbejnë në përforëcimin e aftësisë së adoptimint teknologjik nga njerëzit
si dhe ngjalljes së mendimit për krijimin e produkteve dhe shërbimeve të reja.

Inovacioni, Sofistikimi Biznesor, Konkurrueshmëria, Teknologjia

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME
Gjithmonë në cdo përpjekje për të realizuar dicka të mire, njerëzit gjenden përkrah juve, pa
marrë parasysh se sa do që e vështirë të jetë. Nganjëherë është e pamundur të falenderosh
njerëzit në atë mënyrë që ata e meritojnë por gjithmonë duke i përkujtuar për të mirat që ata
i kanë bërë ndaj teje. Dikush bëhet shkak që ti e ndryshon rrugen e jetës, falenderimi i takon
të gjithë dashamirësve posaqërisht prof. Armend Muja që ka kontribuar gjithmonë në
ngjalljen e mendimit kritik dhe mënyrën e mendimit me kompetenca ndryshe nga
përditshmëria që ne jemi mësuar. Familjarët i falenderoj për zemërgjerësinë dhe
kuptueshmërinë që e kanë pasur ndaj meje por edhe gjithmonë duke më përkrahur në të gjitha
mënyrat. Një falenderim i vecantë edhe për kolegët me të cilët kemi bashkëpunuar në të gjitha
aspektet. Falenderimi tjetër i takon edhe UBT-së, universitet që kemi fituar dije dhe
ekspertizë që e shfrytzojmë gjithë jetën.
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1. HYRJE
Në këtë kapitull do të diskutojmë rreth ndikimit të sofistikimi biznesor dhe inovacionit në
konkurrueshmerinë ekonomike të Kosovës, gjatë diskutimit do të nxjerrim përfundime të
ndryshme me anë të analizave që ne kemi akumuluar.Shumë kompani investojnë shuma të
mëdha parash që të arrijnë një avantazh konkurrues në krahasim me kompanitë tjera të cilat
operojnë në tregje pothuajse të njejta por edhe me produkte të përafërta, për këtë arsye duhet
investuar shumë në krijim e produktëve innovative të cilat garantojnë treg të ri por edhe
konsumatorë të cilët shprehin dëshirë për produktë të reja.

Kompanitë në përgjithësi në tregun e Kosovës konkurrojnë me anë të cmimit për produktë
dhe tëknologjia e prodhimit dhe investimet në R&D nuk kanë arritë në atë pike ku produktët
të krijohen përmes nje avantazhi konkurrues ndaj shtëtëve tjera.

Investimet më të zakonta bëhen në makineri të cilat kanë prodhuar produktë të njejta edhe
më heret dhe po ajo tëknologji transferohet pa ndryshime tëk ne. Bartja e tëknologjive
njëkohësisht ka ndikim pozitivisht tëk kompanitë pasi aty mund të shihet edhe ekzistënca e
tëknologjisë më të avansuar e cila nuk ka qenë këtu më pare dhe njëkohësisht po ajo mund
të shfrytzohet edhe si bazë për inovacione tjera të cilat mund të arrihen lehtësisht por duke u
bazuar në investime dhe infrastrukture e cila do t’a rrisë tëknologjinë në një pikë ku
kompanitë do të bashkëpunojnë më shumë në mes vetë.

Globalisht kompanitë kanë eliminuar totalisht konkurrentët e tyre përmes zhvillimit të
sofistikimit të biznesit por edhe zhvillimi produktëve inovative të cilat kanë krijuar vlerë të
madhe për kompanitë të cilat kanë zhvilluar produktë tëknologjike. Shumica e tregjeve po
varen kryesisht nga tëknologjia e cila zhvillohet dita ditës dhe mënyra se si ne i qasemi
inovacionit por edhe infrastruktura e krijuar për t’u zhvilluar. Gjatë trajtimit të tëmës ne do
të mësojmë më gjerësisht se si është i penguar zhvillimi i inovacionit dhe shkaktarët kryesorë
që po e pengojnë zhvillimin tëknologjik.
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Sofistikimi biznesor dhe inovacioni zhvillohen kryesisht në ndikimin tëknologjik të një vendi
por edhe pikat tjera të rëndesishme që e zhvillojnë atë.
Gjatë zhvillimit të konceptit kryesorë të tëmës ne do ti kuptojmë konceptualisht Sofistikimin
biznesor dhe inovacionin dhe si ndikojne në konkurrueshmëri.

1.1 Deklarimi i problemit
Ky kapitull shqyrton rolin e sektorit të biznesit të Kosovës në inovacion. Edhe pse sektori i
biznesit ka ende nevojë të tëjkalojë pengesat e shumta të brendshme dhe të jashtme ndaj
inovacionit, disa shembuj të praktikave të mira mund të gjenden. Shoqatat kryesore të
biznesit dhe organizatat mbështëtëse të biznesit që veprojnë në Kosovë duhet të përfaqësojnë
nevojat dhe intëresat e sektorit të biznesit, dhe gjithashtu të sigurojnë njohuri shtësë dhe
udhëheqje në mënyrë që të lehtësojnë aktivitëtët e inovacionit në kompanitë. Shoqatat e
biznesit dhe organizatat mbështëtëse të biznesit luajnë një rol të rritjes në inovacion, por atyre
i‟u mungon kapacitëti për të përmbushur potëncialin e tyre në zbatimin e një politike të
inovacionit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në rastin e shoqatave të industrisë të cilat
më së miri do të adresonin çështjet specifike të sektorit, duke përfshirë ato që lidhen me
inovacionin.

Bazuar në sondazhin e 153 kompanive inovative, i cili ishtë hartuar dhe zbatuar si pjesë e
këtij projekti, ky kapitull shqyrton drejtuesit e perceptuar të inovacionit dhe barrierat për
inovacionin. Sondazhi vuri në shënjestër kompanitë privatë të cilat kishin implementuar të
paktën një inovacion kohëve të fundit, qoftë ai një i ri për kompaninë, i ri për tregun, apo i ri
për botën dhe qoftë ai një produkt ose shërbim i ri, një proces i ri, një tëknikë e re e
marketingut ose një ndryshim organizativ. Kompanitë e anketuara raportojnë shumë
aktivitëtë të inovacionit dhe vlerësojnë se aktivitëti i tillë ka ndikim të rëndësishëm financiar.
Në të njëjtën kohë, inovacioni i tyre është kryesisht në rritje dhe reaktive. Ai sillet rreth
produktit / përmirësimeve të shërbimit të drejtuara nga presionet e jashtme konkurruese dhe
kërkesat e konsumatorëve.
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Kompanitë raportojnë një nivel të lartë të bashkëpunimit rreth inovacionit, por më së shumti
me furnizuesit dhe konsumatorët sesa organizatat kërkimore. Ata ofrojnë përdorim të
kufizuar të burimeve të jashtme të dijes, duke preferuar të përdorin burime të tilla si intërneti
ose panairet, më shumë se shoqatat kërkimore apo të biznesit. Pjesa e punonjësve të
diplomuar në kompanitë e anketuara ishtë e ulët, me përjashtim të sektorit të TIK-ut, dhe gati
gjysma e të gjitha kompanive kanë raportuar se "ikja e trurit", kishtë ndikuar negativisht në
funksionimin e tyre. Përkundër kësaj, kompanitë kuptuan se pengesat kryesore për
inovacionin janë kufizimet financiare dhe roli i qeverisë, më tëpër se pengesat e brendshme
të tilla si mungesa e personelit të kualifikuar apo tëknologjia adekuatë e informimit. (OECD,
2013)

1.2 Pse është relevantë për Kosovën
Zhvillimi i sektorit tëknologjik do t’a rristë ndjeshem avantazhin konkurrues të Kosove-s ne
krahasim me vendet tjera. Shtëti mund të perdore politika të ndryshme per të ndikuar ne
konkurrueshmeri si p.sh grantë per cdo produkt qe eksportohet, por menyra tjetër eshtë edhe
kur ndermarrjet investojne nje pjese të bugjetit vjetor ne R&D por edhe ne modernizimin e
kapacitëtëve prodhuese, si dhe zhvillimin e menaxhimit të operacioneve. Zhvillimi i nje
avantazhi konkurrues ndaj shtëtëve tjera do t’a ndihmontë ekonomine të arrije ne nje shkalle
të kapshem per ekonomine si dhe do t’a ndihmoje zhvillimin stabil të atij vendi.
Eshtë shume me rendesi edhe të permenden faktoret tjere qe ndikojne ne nje konkurrueshmeri
ndaj shtëtëve globale, shtëtët mund të i qasen stratëgjive të ndryshme per të arritur nje
konkurrueshmeri të pashoqe si dhe mundesine e nje zhvillimi tëknologjik të hovshem qe qon
deri ne arritje të sofistikimit me modern qe permireson edhe jetën e njerezve.

1.3 Qëllimi i punimit
Qellimi i punimit eshtë arritja e nje konkluzioni se ku shtëti ka ngecur dhe ne cilet faktore
duhet të investoje qe të arrije nje avantazh konnkurrues me shtëtët tjera qe na vershojne me
produktët e tyre kane nje avantazh edhe per nga cilesia por edhe per nga cmimi. Duke
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(OECD, n.d.)marre parasysh faktore të ndryshem ne do mundohemi qe permes ketij punimi
të vertëtojme se ku duhen ndermarrjet të investojne por edhe shtëti t’a dije se ku qendron
problemi. Pjeset kryesore ku pengohen sofistikimi biznesor dhe inovacioni jane pjeset me të
ndishme të nje ekonomie, duke marre parasysh ndryshimet qe ndodhin ne nje shtët ne duhet
të krijojme nje stabilitët i cili duhet të vazhdoje per periudha afat-gjata qe të arrijme
tëknologjine e duhur per të krijuar nje avantazh konkurrues.

1.4 Metodat e përdorura
Për realizimin e këtij punimi është përdorur shqyrtimi i litëraturës nga autorë të ndryshëm të
cilët kanë shkruar litërature të shumta rreth konkurrueshmërisë dhe stratëgjive të shumta se
si mund të krijojmë konkurrueshmeri duke përdorur altërnative të ndryshme nga tëknologjia
dhe inovacioni. Për të grumbulluar informacione, mendime, matëriale dhe qëndrime të
caktuara, ne kemi përdorur pyetsorë në të cilët kanë mbajtur pyetje nga më të ndryshmet, të
gjitha pyetjet kanë qenë në konceptin e konkurrueshmërisë. Studimi është krijuar edhe duke
përdorur të dhëna statike nga UBT STATS, dhe kuantitative dinamike të mbledhura nga
anketa e 78 bizneseve të cilët kanë shprehur opinionet e tyre lidhur me pyetjet dhe kanë dhënë
përgjigje se cka ata mendojnë. Të dhënat dinamike janë mbledhur gjatë mesit të vitit 2018 të
cilët janë karaktërizuar nga aktivitëtët e tyre ekonomike, stratëgjitë Brenda ndërmarrjes dhe
jashtë ndërmarrjes së tyre. Të dhënat janë procesuar me SPSS ku është gjetur edhe lidhja e
variablave mes vetë. Në pyetjet e përgjigjura kompanitë kanë qenë të mundësuara të zgjedhin
numrin nga 1 (më e keqja) deri në 7 (më e mira). (Porter, 2005)

1.5 Korniza konceptuale
Konkurrenca është definuar si një grup institucionesh dhe faktorësh që përcaktojnë
produktivitëtin kombëtar (Portër, 2005)
Përmirësimi i konkurrueshmërisë varet nga 12 shtyllat kryesore: Institucionet, infrastruktura,
stabilitëti makroekonomik, shëndetësia dhe arsimi fillor, arsimi i lartë dhe trajnimi, efikasitëti
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i tregut, efikasitëti i tregut të punës, sofistikimi i tregut financiar, përgatitja tëknologjike,
madhësia e tregut, sofistikimi biznesor dhe inovacioni.
Korniza konceptuale që ne e kemi diskutuar lidhet me sofistikimin biznesor dhe inovacionin.
Koncepti i Konkurrencës bazuar në Fazat e Tëorisë së Zhvillimit - vendet kalojnë nëpër tri
faza thelbësore të zhvillimit (1) bazuar në faktorë, (2) bazuar në efikasitët dhe (3) inovacion
Gjatë fazës së bazuar në faktorë, vendet duhet të shkëlqejnë në faktorët e prodhimit dhe të
dotacioneve duke përfshirë (a) institucionet, (b) stabilitëtin makroekonomik dhe (c)
infrastrukturën
Gjatë fazës së dytë të zhvillimit, vendet duhet të përqendrohen në rritjen e efikasitëtit (a)
arsimit, (b) gatishmërinë tëknologjike, (c) efikasitëtin e tregut të punës, (d) tregun financiar
Faza përfundimtare fokusohet në inovacionin dhe sofistikimin e prodhimit. Gatishmëria
tëknologjike është parakusht

1.6 Rezultatet kryesore
Sofistikimi biznesor dhe inovacioni janë një ndër shtyllat kryesore në konkurrueshmëri. Në
vendet e zhvilluara sofistikimi biznesor dhe inovacioni luajnë rol kyc se cila ndërmarrje është
më e sukseshme në tregjet globale. Kosova ende stagnon në këto dy fusha pasi fokusimi
kryesor qëndron tëk infrastruktura e cila duhet ndërtuar dhe politikat tjera stabilizuese të cilat
më vonë i japin rast tëknologjisë të arrijë në cakun e duhur ku mund të arrihet edhe
konkurrueshmëri e ndërmarrjeve nga Kosova në tregjet ndërkombëtare. Sofistikimi biznesor
dhe inovacioni lidhen ngushtë me arsimim, popullsia e përgjithshme cdo ditë e më shumë
arsimohet dhe kjo është pozitivitët pasi edhe shkalla tëknologjike në Kosovë cdo ditë e më
shumë është në rritje. Sfistikimi biznesor ka lidhje të ngushtë me: Sundimin i ligjit dhe
Sistëmin Gjyqsor, si dhe me Qeverisjen dhe rregullimin biznesor.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Sofistikimi Biznesor dhe inovacioni
Praktikat e sofistikimit biznesor jane të favorshme dhe me efikasitët të lartë ne prodhimin e
mallerave dhe sherbimeve. Sofistikimi biznesor eshtë i perbere nga dy elementë kryesore:
Cilesine e rrjetëve të pergjithshme të biznesit të nje vendi dhe cilesine e operacioneve dhe
stratëgjive të firmave individuale. Keta faktore jane të rendesishem per vendet qe kane arritur
ne nje pike zhvillimi të perparuar, kur ne mase të madhe burimet e produktivitëtit jane
shtërruar.
Cilësia e rrjetëve të biznesit të një vendi dhe industrive mbështëtëse, të matura nga sasia dhe
cilësia e furnizuesve lokalë dhe shtrirja e ndërveprimit të tyre, është e rëndësishme për një
sërë arsyesh.

Kur kompanitë dhe furnizuesit nga një sektor i caktuar janë të ndërlidhur në grupe
gjeografikisht të afërta, të quajtura grupe, rritët efikasitëti, krijohen mundësi më të mëdha për
inovacion në procese dhe produktë dhe pengohen pengesat për hyrje për firmat e reja.
Operacionet dhe stratëgjitë e avancuara të firmave individuale (markimi, marketingu,
shpërndarja, proceset e avancuara të prodhimit dhe prodhimi i produktëve unike dhe të
sofistikuara) kalojnë në ekonomi dhe çojnë në procese të sofistikuara dhe moderne të biznesit
në të gjithë sektorët e biznesit të vendit. (Global Competitiveness Report, 2014-2015)

Ndërsa Inovacioni mund të dalë nga njohuritë e reja tëknologjike dhe jo-tëknologjike.
Inovacionet jo-tëknologjike lidhen ngushtë me njohuritë, aftësitë dhe kushtët e punës që janë
të përfshira në organizata. Shtylla përfundimtare e konkurrencës përqendrohet në inovacionin
tëknologjik. Ndonëse fitimet e konsiderueshme mund të arrihen duke përmirësuar
institucionet,

duke

ndërtuar

infrastrukturë,

duke

reduktuar

paqëndrueshmërinë

makroekonomike, ose duke përmirësuar kapitalin njerëzor, të gjithë këta faktorë
përfundimisht do të vijnë në kthime në rënie. E njëjta gjë vlen edhe për efikasitëtin e tregjeve
të punës, financiare dhe të mallrave. Në planin afatgjatë, standardet e jetësës mund të
përmirësohen në masë të madhe nga risitë tëknologjike.
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Zbulimet tëknologjike kanë qenë në bazë të shumë prej përfitimeve të produktivitëtit që
ekonomitë tona kanë përjetuar historikisht. Këto shkojnë nga revolucioni industrial në
shekullin e 18-të dhe shpikja e motorrit me avull dhe gjenerimi i energjisë elektrike në
revolucionin dixhital më të fundit. Kjo e fundit jo vetëm që transformon mënyrën se si po
bëhen gjërat, por edhe hap një gamë më të gjerë të mundësive të reja në aspektin e produktëve
dhe shërbimeve. Inovacioni është veçanërisht i rëndësishëm për ekonomitë kur ato i afrohen
kufijve të njohurive dhe mundësia për të gjeneruar më shumë vlerë vetëm duke intëgruar dhe
përshtatur tëknologjitë ekzogjene tënton të zhduket. (Romer, Grossman and Helpman,
Aghion and Howitt, 1990, 1991, 1992)

Megjithëse vendet më pak të avancuara mund të përmirësojnë produktivitëtin e tyre duke
adoptuar tëknologjitë ekzistuese ose duke bërë përmirësime në fusha të tjera, për ata që kanë
arritur fazën e inovacionit të zhvillimit kjo nuk është më e mjaftueshme për rritjen e
produktivitëtit. Firmat në këto vende duhet të hartojnë dhe zhvillojnë produktë dhe procese
më të fundit për të ruajtur një avantazh konkurrues dhe të lëvizin drejt aktivitëtëve më të larta
të vlerës së shtuar. Ky përparim kërkon një mjedis që është i favorshëm për veprimtari
inovative dhe të mbështëtur nga sektori publik dhe ai privat.

Në veçanti, do të thotë investim i mjaftueshëm në kërkimin dhe zhvillimin (R & D), sidomos
nga sektori privat; praninë e institucioneve kërkimore shkencore me cilësi të lartë që mund
të gjenerojnë njohuritë themelore të nevojshme për ndërtimin e tëknologjive të reja;
bashkëpunim të gjerë në kërkimet dhe zhvillimet tëknologjike midis universitëtëve dhe
industrisë; dhe mbrojtjen e pronësisë intëlektuale, përveç niveleve të larta të konkurrencës
dhe qasjes në kapitalin sipërmarrës dhe financimin që analizohen në shtyllat e tjera të
Indeksit. Në dritën e rimëkëmbjes së fundit të ngadaltë dhe rritjes së presioneve fiskale me
të cilat përballen ekonomitë e përparuara, është e rëndësishme që sektorët publikë dhe privatë
t'i rezistojnë presioneve për të ulur shpenzimet e R & D që do të jenë kaq kritike për një rritje
të qëndrueshme në të ardhmen. (Global Competitiveness Report, 2014-2015)
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2.2 Debati i gjerë ekonomik mbi rëndesinë e faktorëve
Në cilësinë e shumë debatëve mbi rendesinë e faktorëve për zhvillim ekonomik ekzistojnë
pikëpamje të ndryshme, disa ekonomistë shprehin mendimin për disa faktorët ekonomikë dhe
jo-ekonomikë që ndikojnë në zhvillimin ekonomik, ata besojnë që faktorët kryesorë janë:
Faktorët ekonomikë:
•

Formimi i kapitalit.

•

Burime natyrore.

•

Suficiti i tregtueshëm i bujqësisë.

•

Kushtët në tregtinë e jashtme.

•

Sistëmi ekonomik.

Faktorët joekonomikë:
•

Burime Njerzore.

•

Njohja tëknike dhe arsimi i përgjithshëm.

•

Liria politike.

•

Organizata shoqërore.

•

Korrupsioni i ulët.

•

Dëshira për t'u zhvilluar.

Të mendimit tjetër janë disa organizata dhe njerëz që merren me ceshtje ekonomike ata
mendojnë se ka faktorë të ndryshëm që janë përgjegjës për zhvillimin ekonomik në çdo vend.
Këto ndryshojnë nga vendi në vend. Sidoqoftë, këto janë faktorët e rëndësishëm që ndikojnë
në strukturën shoqërore të çdo vendi. Janë në vijim:
•

Burimet Natyrore

•

Akumulimi Kapitalit

•

Burimet energjetike

•

Fuqia punëtore
8

•

Arsimi

•

Transporti dhe Komunikimi

•

Tëknologjia

•

Faktorët socialë dhe kulturorë

•

Faktori Administrativ

•

Stabilitëti Ekonomik

1. Burimet 1natyrore:
Burimet natyrore luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të çdo vendi. Toka,
lumi, pyjet, mineralet e maleve dhe klima përfshihen gjithashtu në burimet natyrore. Nëse
ndonjë vend është i pasur me burime natyrore, ajo mund të përmirësojë gjendjen e saj
ekonomike më shpejt. Nga ana tjetër, në vendet e pazhvilluara ka një mungesë të burimeve
natyrore. Kjo është një nga arsyet për prapambetjen e tyre. Një problem tjetër është se vendet
e varfëra nuk janë në gjendje të përdorin siç duhet këto burime.

2. Akumulimi i Kapitalit:
Akumulimi i kapitalit do të thotë të rritët pasuria reale në zhvillimin ekonomik. Në vendet e
përparuara, shkalla e kursimit dhe investimit është e lartë, kështu që rrit normën e punësimit
dhe shkallën e zhvillimit në këto vende. Ndërsa në vendet e varfra për shkak të të ardhurave
të ulëta për kokë banori, kursimi dhe investimi janë të ulëta, gjë që shkakton prodhimin e ulët
dhe papunësinë. Një problem tjetër është se kapitali është më pak produktiv në vendet e
pazhvilluara sesa në vendet e zhvilluara.

3. Burimet e energjisë:
Burimet e energjisë si nafta, gazi, energjia elektrike, qymyri dhe energjia bërthamore luajnë
një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Rëndësia e këtyre burimeve ka ndryshuar me
kalimin e kohës. Burimet energjetike janë shumë të dobishme në rritjen e prodhimit të
sektorëve të ndryshëm si bujqësia, industria dhe transporti.
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4. Fuqia punëtore:
Puna është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të çdo vendi. Nëse ndonjë
normë lindjeje e vendit është e lartë dhe madhësia e burimeve do të jetë një pengesë në rrugën
e zhvillimit. Në anën tjetër nëse një vend është i mbipopulluar nuk është gjithashtu i
favorshëm për ekonominë. Nëse madhësia e popullsisë është sipas madhësisë së burimeve
natyrore, njerëzit edukohen me ndershmëri, efikasitët dhe aftësi, do të jenë të dobishme për
zhvillimin ekonomik. Të ardhurat për kokë banori, shkalla e kursimit, shkalla e investimit,
shkalla e punësimit dhe shkalla e zhvillimit do të jetë e lartë.

5. Edukimi:
Arsimi luan një rol shumë efektiv në rritjen e shkallës së zhvillimit në vend. Shpenzimet e
sotme për arsimin konsiderohen investime. Në vendet më pak të zhvilluara shkalla e leximit
është shumë e ulët, e cila është shkaku kryesor i prodhimit të ulët. Tani qeveria e vendeve më
pak të zhvilluara ka kuptuar rëndësinë e arsimit dhe po cakton çdo vit një sasi të mjaftueshme
për këtë sektor. Por fatkeqësisht standardi ynë i arsimit nuk po përmirësohet dhe shkalla e
papunësisë po rritët nga dita në ditë për shkak të shumë arsyeve. Qeveria e vendeve të
pazhvilluara duhet të marrë masa efektive për të nxitur arsimin tëknik dhe profesional në
vend.

6. Transporti dhe Komunikimi:
Sipas ekonomistit modern, transporti dhe komunikimi janë çelësi i zhvillimit ekonomik.
Transporti nënkupton hekurudhat, rrugët, transportin ajror dhe ujor. Ndërsa zyra postare,
tëlefonia, tëlegrafi, intërneti, radioja dhe televizioni përfshihen në burimet e komunikimit.
Ky sektor i vendit rrit tregtinë e brendshme dhe të jashtme dhe ul kostot e prodhimit. Ajo
zgjeron tregun. Mjeti i lirë dhe i shpejtë i transportit dhe i komunikimit krijon ndjenjën e
vëllazërisë dhe unitetit midis njerëzve.

7. Teknologjia:
Teknologjia nënkupton përdorimin e shpikjeve më të fundit në prodhimin e mallrave.
Teknologjia luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik. Vendet më pak në zhvillim
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janë të varfër, sepse mungon teknologjia dhe kapitali. Ekziston edhe mungesa e aftësive
tëknike dhe ne po përdorim metoda të vjetra të prodhimit. Pra, produkti ynë kombëtar është
shumë i ulët. Tani qeveria dhe masat tona i kanë kushtuar më shumë rëndësi teknologjisë.
Tani në sektorë të ndryshëm ne po përdorim makinat e fundit për të përmirësuar prodhimin
tonë. Ne gjithashtu i kushtojmë vëmendje të veçantë teknologjisë së informacionit.

8. Faktorët socialë dhe kulturorë:
Nëse qëndrimi i njerëzve është pozitiv ndaj zhvillimit atëherë ata mund të bëjnë përparim të
shpejtë. Për zhvillimin ekonomik është e nevojshme që njerëzit të lënë zakonet e padobishme
dhe të fillojnë të mendojnë për kushtët e tyre ekonomike.

9. Faktori Administrativ:
Një administratë e efektshme, e ndershme dhe e fortë mund të japë shtysë të madhe për
zhvillimin ekonomik. Administrimi i korruptuar, i pandershëm dhe joefikas është një pengesë
në rrugën e zhvillimit ekonomik.

10. Stabiliteti politik:
Qeveria e qëndrueshme mund të luajë një rol efektiv në rritjen e shkallës së zhvillimit në
vend. Ajo mund të prezantojë shumë reforma dhe mund të përgatisë planet zhvillimore. Në
vendet më pak në zhvillim, paqëndrueshmëria politike ka ulur gjithashtu normën e zhvillimit
në vend. Trazirat politike janë një nga shkaqet kryesore të shkallës së ulët të zhvillimit në
kontëkstin e pazhvilluar (What are the factors of Economic Development, n.d.)

2.3 Rëndësia e resurseve natyrore në ekonomi
Faktori kryesor që ndikon në zhvillimin e ekonomisë është burimi natyror ose toka. "Toka"
siç përdoret në ekonomi përfshin burimet natyrore siç janë pjellshmëria e tokës, gjendja dhe
përbërja e saj, pasuria pyjore, mineralet, klima, burimet ujore dhe burimet e detit etj.
Për rritjen ekonomike, ekzistënca e burimeve natyrore në bollëk është thelbësore. Një vend i
cili është i mangët në burimet natyrore nuk do të jetë në gjendje të zhvillojë me shpejtësi. Siç
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vuri në dukje Lewis, "Të tjera gjëra janë të barabarta, burrat mund të përdorin më mirë
burimet e pasura sesa mund të jenë të varfër"

Në LDCs, burimet natyrore janë ose të pa shfrytëzuara, të pa përdorura ose të keqpërdorura.
Kjo është një nga arsyet për prapambetjen e tyre. Prania e burimeve të bollshme nuk është e
mjaftueshme për rritjen ekonomike. Ajo që kërkohet është shfrytëzimi i duhur i tyre. Nëse
burimet ekzistuese nuk shfrytëzohen dhe shfrytëzohen siç duhet, vendi nuk mund të
zhvillohet. J.L. Fisher ka thënë me të drejtë, "Ka shumë pak arsye për të pritur zhvillimin e
burimeve natyrore nëse njerëzit janë indiferentë ndaj produktëve apo shërbimeve të cilat këto
burime mund të kontribuojnë".

Kjo është për shkak të prapambetjes ekonomike dhe mungesës së faktorëve tëknologjikë.
Prandaj, burimet natyrore mund të zhvillohen nëpërmjet përmirësimit të tëknologjisë dhe
rritjes së njohurive. Në realitët, siç vuri në dukje Lewis, "vlera e një burimi varet nga dobia
e saj dhe dobia e saj po ndryshon gjithë kohën përmes ndryshimeve në shije, tëknikë ose
zbulim të ri".

Kur ndodhin ndryshime të tilla, çdo vend mund të zhvillohet ekonomikisht përmes përdorimit
më të plotë të burimeve natyrore. Për shembull, Britania iu nënshtrua revolucionit bujqësor
duke miratuar metodën e rotacionit të kulturave midis 1740 dhe 1760.

Ngjashëm, Franca ishtë në gjendje të revolucionontë bujqësinë e saj në modelin britanik
pavarësisht nga mungesa e tokës. Nga ana tjetër, vendet e Azisë dhe Afrikës nuk kanë qenë
në gjendje të zhvillojnë bujqësinë e tyre sepse kanë përdorur metoda të vjetra prodhimi.
Shpesh thuhet se rritja ekonomike është e mundur edhe kur një ekonomi është e mangët në
burimet natyrore. Siç vuri në dukje Lewis, "Një vend që konsiderohet të jetë i varfër në
burimet e sotme mund të konsiderohet si shumë i pasur në burime në një kohë të mëvonshme,
jo vetëm për shkak se burimet e panjohura janë zbuluar, por në mënyrë të barabartë për shkak
se përdorime të reja zbulohen për burimet e njohura.”
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Japonia është një vend i tillë i cili është i mangët në burimet natyrore, por është një nga vendet
më të përparuara të botës, sepse ka qenë në gjendje të zbulojë përdorime të reja për burime
të kufizuara. Për më tëpër, duke importuar disa lëndë të para dhe minerale nga vende të tjera,
ajo ka qenë e suksesshme në kapërcimin e mungesës së burimeve natyrore nëpërmjet
tëknologjisë së lartë, hulumtimeve të reja dhe njohurive më të larta. Ngjashëm, Britania është
zhvilluar pa metale me ngjyra. Kështu, për rritjen ekonomike, ekzistënca e burimeve të
bollshme natyrore nuk mjafton. Ajo që është thelbësore është shfrytëzimi i tyre i duhur
përmes tëknikave të përmirësuara në mënyrë që të ketë pak humbje dhe ato mund të përdoren
për një kohë më të gjatë. (Diamond, Guns, Germs and Steel, n.d.)

Jard Diamond zbuloi se qeveria ka ndikimin më të madh të ekonomive në ditët moderne, por
mënyra dhe kushtët në të cilat filloi vendi kishin një ndikim më të madh dhe të qëndrueshëm
ishtë gjeografia. Gjeografia ndikon gjithashtu vetë qeverinë. Qeveria ndikon në;
•

Aktivitëtë ekonomike.

•

Tregti.

•

Tregti përtëj kufijve.

•

Lirinë ekonomike.

•

Qasjet Politike.

Gjeografia ndikon në qeverinë. Qeveria ndikon tëk besimet, sepse qeveria mund të bëjë ligje
dhe mund të inkurajojë kultura specifike, siç bën Kina me popullin Han. Mund të jetë
gjithashtu një tëokraci, si disa vende të Lindjes së Mesme. Gjeografia shkakton një reaksion
zinxhir. Pozita gjeografike i vë vendet në avantazh ndaj vendeve tjera, gjeografia është pjesa
që ndryshon vendet dhe ekonomitë. Pozita Gjeografike mundëson vendet që të kenë kulturat
më të mira por edhe më të këqijat. Ai gjithashtu u mundëson vendeve që të kenë burimet
natyrore që mund të I përdorin për të rritur ekonominë. Qeveritë që përdorën këto avantazhe
më të mira, si Evropa, pushtuan dhe sunduan, ndryshe nga Lindja e Mesme, e cila kishtë tokë
shumë por ishtë tokë gjysmë-pjellore, por toka ishtë e tëpërt. (Diamond, Guns, Germs and
Steel, n.d.)
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2.4 Rendesia e sistemit dhe institucione
Në këtë dimension, Wallerstëin kishtë përcaktuar se zhvillimi apo mos\zhvillimi është
rezultat i qasjes së bazuar në sistëme. Sipas kësaj thelbi capitalist domin perfinë e pazhvilluar.
Wallerstëin përkufizon varshmërinë historike si një sistëm shoqëror, ai që ka kufij, struktura,
grupe anëtarë, rregulla të legjitimimit dhe koherencës. Jeta është e përbërë nga forcat
kontradiktore që e mbajnë atë së bashku me tënsione dhe e thyejnë atë, pasi secili grup kërkon
përjetësisht ta rikujtojë atë në avantazhin e tij. Ajo ka karaktëristikat e një organizmi, në atë
që ka një jetëgjatësi mbi të cilën karaktëristikat e saj ndryshojnë në disa aspektë dhe mbetën
të qëndrueshme në të tjerët. Dikush mund të përcaktojë strukturat e saj si në kohë të ndryshme
të forta apo të dobëta në aspektin e logjikës së brendshme të funksionimit të saj.

Në vitin 1987, Wallerstëin e përcaktoi përsëri: jo sistëmi i botës, por një sistëm që është një
botë dhe që mund të jetë, më shpesh, është e vendosur në një zonë më pak se tërë globin.
Analiza e sistëmeve botërore argumenton se njësitë e realitëtit shoqëror brenda të cilit
veprojmë, rregullat e të cilave na kufizojnë, janë për pjesën më të madhe të sistëmeve të tilla
botërore (ndryshe nga mini-sistëmet tashmë të zhdukura që dikur ekzistonin në tokë). Analiza
e sistëmeve botërore argumenton se ekzistojnë vetëm dy lloje të sistëmeve botërore:
ekonomitë botërore dhe perandoritë botërore. Perandoria botërore (shembujt, Perandoria
Romake, Han Kina) janë struktura të mëdha burokratike me një qendër të vetme politike dhe
një ndarje aksiale të punës, por kultura të shumëfishta. Një ekonomi botërore është një ndarje
e madhe boshe e punës me qendra të shumta politike dhe kultura të shumëfishta. Në anglisht,
vija ndarëse është thelbësore për të treguar këto konceptë. "Sistëmi botëror" pa një germë
sugjeron se ekziston vetëm një sistëm botëror në historinë e botës. (Wallerstein, Depency
Theory, n.d.)
Pikëpamjet e Acemoglu dhe Rodik mbi rendesine e institucioneve per zhvillim ekonomik.
Ne vlersojmë kontributët përkatëse të institucioneve, gjeografisë dhe tregtisë në përcaktimin
e niveleve të të ardhurave në mbarë botën, duke përdorur variabla dhe instrumentë nga më të
fundit për të matur institucionet dhe tregtinë. Rezultatët tona tregojnë se cilësia e
institucioneve është kryesorja mbi cdo gjë tjetër. Pasi të kontrollohen institucionet, masat
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konvencionale të gjeografisë kanë efektë më të dobëta direktë mbi të ardhurat, edhe pse kanë
një efekt të fortë indirekt në cilësinë e institucioneve. Në mënyrë të ngjashme, pasi
institucionet kontrollohen, tregtia është pothuajse e parëndësishme dhe shpesh hyn në
ekuacionin e të ardhurave me shenjë ‘’e gabuar’’ (dmth., Negative). Ne i lidhim rezultatët
tona me litëraturën e fundit dhe aty ku ekzistojnë dallime, gjurmojnë origjinën e tyre në
zgjedhjen e mostrave, specifikimeve dhe orkestrimeve. (Journal of Economic Growth, n.d.)

Pikëpamjet e Krugman dhe Venables per percaktuesit kryesor të zhvillimit dhe menyra se si
qasja ne transport ndikon zhvillimin. Një sektor i prodhimi konkurrues monopolistik prodhon
mallra të përdorura për konsum final dhe si ndërmjetës. Përdorimi i ndërmjetëm krijon kosto
dhe lidhje të kërkesave midis firmave për grumbullimin e prodhimit. Si ndikon globalizimi
në vendndodhjen e prodhimit dhe fitimet nga tregtia? Në koston e lartë të transportit të gjitha
vendet kanë disa prodhime, por kur kostot e transportit bien nën një vlerë kritike, një model
periferik i brendshëm formon në mënyrë spontane dhe kombet që gjenden në periferinë
vuajnë një rënie në të ardhurat reale. Në kosto ende më të ulëta të transportit ka konvergjencë
të të ardhurave reale, në të cilat kombet periferike fitojnë dhe kombet më të dobëta mund të
humbasin. (Venables, n.d.)

2.5 Stabilitetit makroekonomik, arsimit dhe produktivitetit
Studimet që nga Mankiw, Romer dhe Weil (1992) dhe Benhabib dhe Spiegel (1994) gjetën
efektë domethënëse pozitive të kapitalit njerëzor (p.sh. në aspektin e vitëve të shkollimit) në
nivelet e të ardhurave, gjetjet në lidhje me efektin e rritjes kanë qenë mjaft kontradiktore.
Rezultatët japin një pamje që është në përputhje me provat e dobëta të fituara nga studimet e
mëparshme, të cilat kryesisht përqendrohen në specifikime kufizuese që llogaritën si për
efektët e rritjes së niveleve fillestare të kapitalit njerëzor, ashtu edhe për efektin e
ndryshimeve në kapitalin njerëzor. Vlerësimi i një specifikimi të zgjeruar, megjithatë, ne
gjejmë vazhdimisht efektë pozitive dhe të rëndësishme të kapitalit njerëzor në nivele dhe në
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ndryshime. Rezultatë të ngjashme dalin kur përdoren masa të bazuara në të dhëna të cilësisë
së kapitalit njerëzor, në vend të masave sasiore. (Mankiw & Matters, n.d.)

Barro dhe Lee (2010), dhe Lutz, Goujon dhe Sanderson (2007), dhe përsërit specifikimet
tipike të vlerësuara në litëraturë, veçanërisht ato të përllogaritura në Cohen dhe Soto (2007),
Krueger dhe Lindahl (2001), Benhabib dhe Spiegel (1994) dhe Mankiw et al. (1992).
Rezultatët japin një pamje që është në përputhje me provat e dobëta të fituara nga studimet e
mëparshme, të cilat kryesisht përqendrohen në specifikime kufizuese që llogaritën si për
efektët e rritjes së niveleve fillestare të kapitalit njerëzor, ashtu edhe për efektin e
ndryshimeve në kapitalin njerëzor. Vlerësimi i një specifikimi të zgjeruar, megjithatë, ne
gjejmë vazhdimisht efektë pozitive dhe të rëndësishme të kapitalit njerëzor në nivele dhe në
ndryshime. Rezultatë të ngjashme dalin kur përdoren masa të bazuara në të dhëna të cilësisë
së kapitalit njerëzor, në vend të masave sasiore. (Barro, n.d.)

Christënsen i referohet inovacionit si zbatimi i një tëknologjie shkatërruese. Këto tëknologji
shpesh gjejnë aplikim në tregjet e ngrohtë ku ata 'mbijetojnë' derisa të shfaqet një çarje ose
mundësi në tregun më të madh. Christënsen përshkruan tëknologjitë e mbështëtjes si ato që
bien brenda kufijve dhe kufijve të trajektorive aktuale të tëknologjisë dhe për këtë arsye
shërbejnë vetëm për të përmirësuar në mënyrë graduale produktin. Këto tëknologji ndërtohen
mbi ato të mëparshme dhe kryesisht njihen në çdo organizatë të industrisë. Megjithëse shumë
burime shpenzohen në avancimin e tëknologjive aktuale të mbështëtjes, ato nuk do të
mundësojnë që organizata të shpërbëhet nga paradigma aktuale. (Repository, n.d.)

Procesi i shkatërrimit krijues Schumpetërian (ristrukturimi) përshkon aspektë kryesore të
performancës makroekonomike, jo vetëm rritje afatgjatë, por gjithashtu luhatjet ekonomike,
përshtatjet strukturore dhe funksionimin e tregjeve të faktorëve. Në nivelin mikroekonomik,
ristrukturimi karaktërizohet nga vendime të panumërta për të krijuar dhe shkatërruar
rregullimet e prodhimit. Këto vendime shpesh janë komplekse, duke përfshirë shumë parti,
si dhe konsiderata stratëgjike dhe tëknologjike. efikasitëti i atyre vendimeve jo vetëm që varet
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nga talenti menaxhues, por edhe varet nga ekzistënca e institucioneve të shëndosha që
sigurojnë një kuadër të duhur transaksional

Weber argumenton se idetë fetare të grupeve të tilla si kalvinistët luajtën një rol në krijimin
e frymës kapitalistë. Weber vëzhgon së pari një lidhje midis të qënit protëstant dhe duke u
përfshirë në biznes, dhe deklaron qëllimin e tij për të eksploruar fenë si një shkak të
mundshëm të kushtëve ekonomike moderne. Ai argumenton se fryma moderne e kapitalizmit
e shikon fitimin si një fund në vetvetë dhe duke ndjekur fitimin si të virtytshëm. Qëllimi i
Weber është të kuptojmë burimin e këtij fryme. Ai kthehet në protëstantizëm për një shpjegim
të mundshëm.

Protëstantizmi ofron një koncept të "thirrjes" botërore dhe i jep aktivitëtit të kësaj botë një
karaktër fetar. Ndërsa e rëndësishme, kjo vetëm nuk mund të shpjegojë nevojën për të ndjekur
fitimin. Njëra nga degët e protëstantizmit, kalvinizmit, siguron këtë shpjegim. Kalvinistët
besojnë në paracaktimin - se Perëndia ka vendosur tashmë se kush është i shpëtuar dhe i
mallkuar. Si kalvinizmi u zhvillua, një nevojë e thellë psikologjike për të dhënë të dhëna nëse
njëri ishtë ruajtur në të vërtëtë u ngrit dhe kalvinistët shikonin suksesin e tyre në aktivitëtin e
kësaj botë për ato të dhëna. Kështu, ata erdhën për të vlerësuar fitimin dhe suksesin matërial
si shenja të favorit të Perëndisë. Grupe të tjera fetare, të tilla si Pietistët, Metodistët dhe sektët
Baptistë kishin qëndrime të ngjashme në një shkallë më të vogël. Weber argumenton se ky
qëndrim i ri shkatërroi sistëmin tradicional ekonomik duke hapur rrugën për kapitalizmin
modern. Megjithatë, sapo u shfaq kapitalizmi, vlerat protëstantë nuk ishin më të nevojshme
dhe etika e tyre mori një jetë të vetin. Tani jemi të mbyllur në frymën e kapitalizmit, sepse
është aq e dobishme për aktivitëtin ekonomik modern. (Sparknotes, n.d.)
Williamson përcakton nevojën e stabilitëitt makroekonomik, privatizimit dhe liberalizimit –
diskuto ne lidhje me reformat e propozuara nga Williamson apo Konsenzusi i Washington.
Një ndryshim kyç në perspektivat ka të bëjë me marrëdhënien midis stabilizimit dhe rritjes.
Kjo është me rëndësi vendimtare për vendet në zhvillim. Konservatorët shpesh i mbështësin
politikat e tyre mbi besimin se stabilizimi, veçanërisht stabilizimi i çmimeve, është një
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parakusht për rritje. Ata argumentojnë se stabilizimi, i shoqëruar nga politikat e Konsensusit
të Uashingtonit (privatizimi dhe liberalizimi), pothuajse automatikisht çon në rritje.
Stabilizimi i shpejtë, privatizimi dhe liberalizimi, rritja ekonomike afatgjatë do të jetë më e
fortë.

Kritikët e politikave konservatore stabilizuese pretëndojnë se këto politika (dhe mënyra se si
ato zbatohen) rrallë çojnë në rritje. Në fakt, ata shpesh mbytin rritjen dhe zhvillimin afatgjatë.
Ka dëshmi të konsiderueshme në mbështëtje të këtij pozicioni. Të paktën, është e qartë se
politikat e konsensusit të Uashingtonit, duke përfshirë stabilizimin e çmimeve, nuk kanë qenë
të mjaftueshme në shumë vende. Të tjerët kanë arritur rritje pa ndjekur stabilizim, ose pa
ndjekur atë në masën shtyrë nga ekonomistë konservatorë. Politikat e shtrënguara monetare
që shpesh shoqërohen me stabilizim, shpesh kanë penguar investimet dhe rritjen, madje edhe
në vendet që kanë liberalizuar dhe privatizuar. Po kështu, reagimi ndaj krizave duke rritur
normat e intëresit në nivele shumë të larta dekurajon financimin e borxhit; meqenëse tregjet
e kapitalit janë veçanërisht të dobëta në vendet në zhvillim, kjo nënkupton që firmat
mbështëtën më shumë në vetëfinancimin, uljen e rritjes dhe reduktimin e efikasitëtit
ekonomik.

Në pjesën tjetër të librit, do të shohim se si një pjesë e axhendës së liberalizimit, liberalizimi
i tregut të kapitalit, jo vetëm që do t'i ekspozontë vendet në tronditje, por do të dëmtontë
aftësinë e ekonomisë për t'u përgjigjur. Liberalizimi ka çuar në më shumë paqëndrueshmëri,
dhe kjo paqëndrueshmëri dhe mënyra se qeveritë kanë pasur për t'iu përgjigjur asaj nën
liberalizimin e tregut të kapitaleve kanë çuar në një rritje më të ngadaltë. (Stiglitz, Stability,
n.d.)

Jeffrey Sachs dhe Andrew Warner (1995), "Reforma Ekonomike dhe Procesi i Intëgrimit
Global". Ky dokument jashtëzakonisht me ndikim është një përpjekje ambicioze për të
zgjidhur problemin e gabimit të matjes në litëraturë duke ndërtuar një indeks hapjeje që
kombinon informacionin në lidhje me disa aspektë të politikës tregtare. Treguesi i sinqeritëtit
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i Sachs-Warner (SW) (OPEN) është zero-një, e cila merr vlerën 0 nëse ekonomia është
mbyllur në bazë të cilësdo nga kritëret e mëposhtme:
1. kishtë norma mesatare tarifore më të larta se 40% (TAR);
2. Barrierat e saj pa tarifa mbulohen mesatarisht mbi 40% të importëve (NTB);
3. kishtë një sistëm ekonomik socialist (SOC);
4. kishtë një monopol të eksportëve të mëdha (MON);
5. Premiumi i tregut të zi tëjkalontë 20% gjatë ose dekadës së vitëve 1970 apo dekadës së
vitëve 1980 (BMP).

Arsyetimi për kombinimin e këtyre treguesve në një ndryshore të vetme ndarëse është se ato
përfaqësojnë mënyra të ndryshme në të cilat politikëbërësit mund ta mbyllin ekonominë e
tyre ndaj tregtisë ndërkombëtare. Tarifat e përcaktuara në 50 për qind kanë të njëjtat
implikime të ndarjes së burimeve si kuota në një nivel që ngriti çmimet e tregut të brendshëm
për importuesit me 50 për qind. Për të vlerësuar efektin e hapjes ndaj rritjes, është e
nevojshme të përdoret një ndryshore që klasifikon si të mbyllura ato vende që ishin në gjendje
të kufizonin në mënyrë efektive intëgrimin e ekonomive të tyre në tregjet botërore përmes
përdorimit të kombinimeve të ndryshme të politikave që do të arrinin atë rezultat. Për më
tëpër, nëse këto tregues të hapjes janë të ndërlidhura midis tyre, duke i paraqitur ato veçmas
në një regres nuk mund të japin vlerësime të besueshme për shkak të nivelit të tyre të lartë të
kolinearitëtit.
Samponi Sachs-Warner ka një koeficient të lartë dhe me sa duket të fortë kur futët në
regresione të rritjes. Vlerësimi pikësh i efektit të saj në rritje (në specifikimin origjinal të
referencës) është 2.44 pikë përqindjeje: ekonomitë që kalojnë të pesë kërkesat e përvojës me
një rritje ekonomike mesatare dy dhe gjysmë pikë përqindjeje më të larta se ato që nuk e
bëjnë. Tstatistic është 5.50 (5.83 nëse vlerësohet duke përdorur gabime standarde të forta).
Ky koeficient duket të jetë shumë i fuqishëm: në një letër të kohëve të fundit që i nënshtron
58 përcaktues të mundshëm të rritjes në një analizë shtëruese të ndjeshmërisë, vlera mesatare
e p-vlerave për indeksin Sachs-Warner është më pak se 0.1 përqind (Semanticscholar, n.d.)
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GCI është përcaktuar nga Forumi Ekonomik Botëror. Është një grup institucionesh,
politikash dhe faktorësh që përcaktojnë nivelin e produktivitetit të një vendi, kushtet e
institucioneve publike dhe teknike.
GCI analizon faktorët që luajnë rol të rëndësishëm në krijimin e klimës së favorshme biznesi
të një vendi dhe këta faktorë janë të rëndësishme për konkurrencën dhe pikëpamjen e
prodhimit.
Duke hulumtuar nëpërmjet indeksit ne mund të i konsiderojmë forcat dhe dobësitë e një
vendi, si dhe mund të identifikojmë se cilat duhet të jenë prioritetet për lehtësimin e zbatimin
e reformave politike

GCI përmban tri faza të zhvillimit të vendit:
Fazat të drejtuar nga faktori
Faza e efikasitetit
Faza e nxitur nga inovacioni
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Konkurrueshmëria dhe matja e saj është bërë prioritët në një vend si Kosova. Kjo
sepse në kuadër të Formit Ekonomik Botëror nuk përfshihet Kosova.
a. Mbledhja e të dhënave kërkon ekspertizë konceptiale dhe empirike. Kosova
ka pasë sfida në mbledhje të të dhënave
b. Edhe kur janë mbledhur të dhënat statitiek kanë munguar të dhënat dinamike
c. Këtu është tëjkaluar kjo sfidë përmes realizimit të studimit dhe plotësimit të
indeksit
d. Ky punim kontribon në hedhje në sipërfaqe të ndikimit të zhvillimit të
institucioneve ne konkurrueshmeria ekonomike
e. Kjo ndihmon që të bëhen qasja krahasimore në rapport me vendet e tjera
f. Kjo mundëson intënsifikimin e debatit shoqëror mbi orienitmin e ndërhyrjeve
në ekonomi dhe zhvillim (Muja, Kosovo Competitiveness Report, 2018)
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4 METODOLOGJIA
Koncepti i konkurrueshmërisë në një vend është shumë i rendësishëm pasi avantazhi
konkurrues ndihmon kapacitetin e ndërmarrjeve që ushtrojnë veprimtari nacionale të shtrihen
edhe në tregjet globale. Qarkullimi i madh i mjeteve financiare të ndryshme ndërkombëtare
është si rezultat i avantazhit konkurrues që e kanë ndërmarrjet dhe kjo shërben në zhvillim
ekonomik të një vendi. Kompanitë që kanë infrastrukturë teknologjike të zhvilluar, kanë
tendencë që të ushtrojnë veprimtari pa probleme në tregje ndërkombëtare. Shumë studime
tregojnë që avantazhi teknologjik si sofistikimi biznesor dhe inovacioni janë më të
rendësishmet në kohën moderne, pasi shumica e vendeve kanë krijuar politika për të bërë
biznes dhe i kanë plotësuar kushtet për zhvillim në përgjithësi por sot mbetet zhvillimi
teknologjik si një barrierë konkurruese në mess humë shteteve.

Zhvillimi i tregut financiar përbën shtyllën e tetë të Qasjes Kombëtare të Konkurrencës
Ekonomike. Kjo shtyllë kontribonë në Indeksin e Përbashkët Kombëtar të Konkurrencës dhe
bazohet në Fazat e Teorisë së Zhvillimit (faza e nxitur nga faktori, faza e drejtuar nga
efikasiteti dhe faza e nxitur nga risitë) Kosova nuk ka qenë pjesë e Indeksit të Konkurrencës
Globale për shkak të mungesës së të dhënave prandaj me anë të këtij hulumtimi do të
vendoset edhe Kosova në Indeksin e Konkurrencës Globale për vitin 2017.

Qëllimi ishte mbledhja dhe integrimi i të gjithë treguesve të Zhvillimit të Tregut Financiar.
Së dyti, llogarisni ato bazuar në një indeks të peshuar .Studimi u bazua në të dhënat statike
dhe dinamike.Të dhënat statistikore mbi tregun financiar janë nxjerrë nga burime zyrtare
kombëtare dhe ndërkombëtare (Zyra e Statistikave, Banka Botërore, Organizata Botërore e
Tregtisë) Të dhënat dinamike u mblodhën në bazë të një ankete të administruar me 78
biznese. Bizneset u zgjodhën rastësisht për të përfaqësuar demografinë e biznesit të Kosovës
bazuar në aktivitetin ekonomik (NACE), madhësinë e kompanive dhe shpërndarjen
gjeografike.
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Anketa përmban 150 pyetje të ndara në 15 seksione. Shumica u kërkojnë të anketuarve të
vlerësojnë një aspekt e mjedisit të tyre operativ, në një shkallë prej 1 (më e keqja situata e
mundshme) deri në 7 (më të mirët). Administrimi i plotësimit të anketës është i centralizuar
nga Forumi Ekonomik Botëror dhe u zhvillua në niveli kombëtar ku u nda: korniza në tri
lista: kompanitë mikro (<10 punonjës), të vegjël dhe të mesëm ndërmarrjet (11-250
punonjës), dhe firmat e mëdha (> 251 punonjës), përsëri në proporcion me totalin përfaqësimi
i këtyre kompanive në ekonomi, dhe me secilën listë duke filluar mbi të gjithë sektorët. Lista
e kompanive të zgjedhura përfaqëson një mbulim të mirë gjeografik. Për të ulur paragjykimet,
janë zgjidhur rastësisht firmat nga këto listat për të marrë anketën. Anketa është administruar
në një sërë formatesh, duke përfshirë intervista ballë për ballë ose telefonike me drejtuesit e
biznesit.
4.1.

Korniza konceptuale

4.1.1. Koncepti i konkurrueshmërisë
Koncepti i konkurrueshmërisë përkufizohet në shumë mënyra, njëra ndër to është përkufizimi
si: Një aktivitet i bërë nga një numër njerëzish ose organizatash, secili prej të cilave përpiqet
të bëjë më mirë se të gjithë të tjerët. (Cambridge Dictionary, n.d.) Konkurrenca është aftësia
për të ofruar produkte dhe shërbime në mënyrë më efektive dhe më efektive sesa konkurrentët
përkatës; Freiling et al. (2007). në përgjithësi, konkurrenca konsiderohet sinonim i suksesit.
Në terma shumë të thjeshtë, suksesi mund të synojë arritjen e objektivave të kompanisë.
Prandaj, performanca duhet të matet në kuptimin se si një organizatë menaxhon faktorët e saj
të suksesit kritik (Ferguson dhe Dickenson, 1982).

Në nivelin e industrisë, konkurrenca është aftësia e firmave të kombit për të arritur sukses të
qëndrueshëm kundër (ose krahasuar me) konkurrentët e huaj, përsëri pa mbrojtje apo
subvencione (Liu Wei 2007). Konkurrenca në nivel industri është shpesh një tregues më i
mirë i shëndetit ekonomik të vendit sesa konkurrenca në nivel firmash.
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Masat e konkurrencës në nivelin e industrisë përfshijnë rentabilitetin e përgjithshëm të
firmave të vendit në industri, bilancin tregtar të vendit në industri, bilancin e investimeve të
drejtpërdrejta të huaja dhe të huaja direkte dhe masat direkte të kostos dhe cilësisë në nivel
industrie (Franziska Blunck 2006)

Suksesi i një firme të vetme nga kombi mund të jetë për shkak të faktorëve specifikë të
kompanisë që janë të vështira ose të pamundura për t'u riprodhuar. Suksesi i disa firmave nga
kombi në një industri, nga ana tjetër, shpesh është dëshmi e faktorëve specifikë të kombit që
mund të zgjerohen dhe përmirësohen.

Vlerësimi i konkurrencës së një industrie në të cilën ekziston vetëm një firmë e rëndësishme
kërkon një vlerësim nëse suksesi i tij është për shkak të qirasë monopol, mbështetjes së
qeverisë apo efikasitetit të vërtetë. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se
konkurrenca e një firme të vetme nuk nënkupton domosdoshmërisht konkurrencën e një
industrie (Dollar, D. dhe Wolff, E. N. 1993).

4.1.2. Fazat e zhvillimit
Është e qartë se shtylla të ndryshëm ndikojnë ndryshe në vende të ndryshme: mënyra më e
mirë për Çadin për të përmirësuar konkurrueshmërinë e saj nuk është e njëjta si mënyra më
e mirë për Shtetet e Bashkuara. Kjo ndodh sepse Çadi dhe Shtetet e Bashkuara janë në faza
të ndryshme të zhvillimit: lëvizin përgjatë rrugës së zhvillimit, pagat priren të rriten dhe, në
mënyrë që të mbajnë këtë të ardhura më të larta, produktiviteti i punës duhet të
përmirësohet.18

Sipas GCI, në fazën e parë, ekonomia është e shtyrë nga faktorët dhe vendet konkurrojnë
bazuar në dhuntitë e tyre faktor, kryesisht të punësimit dhe burimeve natyrore të
pakualifikuar. Kompanitë konkurrojnë në bazë të çmimit dhe shesin prodhime ose mallra
bazë, me produktivitetin e tyre të ulët që pasqyrohet në paga të ulëta. Ruajtja e konkurrencës
në këtë fazë zhvillimi varet kryesisht nga institucionet publike dhe private të
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mirëfunksionuara (shtylla 1), infrastruktura e zhvilluar mirë (shtylla 2), një kornizë
makroekonomike stabile (shtylla 3) dhe një forcë e shëndetshme dhe e shkolluar (shtylla 4).

Përderisa pagat rriten me përparimin e zhvillimit, vendet hyjnë në fazën e zhvillimit të
efikasitetit, kur ata duhet të fillojnë të zhvillojnë procese më efikase të prodhimit dhe të rrisin
cilësinë e produktit. Në këtë pikë, konkurrenca gjithnjë e nxitet nga arsimi dhe trajnimi i lartë
(shtylla e 5-të) (shtylla 7), tregjet e sofistikuara financiare (shtylla 8), tregu i madh vendas
ose i huaj (shtylla 10), dhe aftësia për të shfrytëzuar përfitimet e teknologjive ekzistuese
(shtylla) 9).

Së fundi, kur vendet hyjnë në fazën e nxitjes së inovacionit, ato janë në gjendje të mbajnë
paga më të larta dhe standardin e jetesës vetëm nëse bizneset e tyre janë në gjendje të
konkurrojnë me produkte të reja dhe unike. Në këtë fazë, kompanitë duhet të konkurrojnë
nëpërmjet inovacionit (shtylla 12), duke prodhuar mallra të rinj dhe të ndryshëm duke
përdorur proceset më të sofistikuara të prodhimit (shtylla 11).

Koncepti i fazave të zhvillimit është i integruar në Indeks duke atribuar pesha më të larta
relative ndaj atyre shtyllave që janë relativisht më të rëndësishme për një vend, duke pasur
parasysh fazën e veçantë të zhvillimit. Kjo është, megjithëse të 12 shtyllat kanë rëndësi në
një masë të caktuar për të gjitha vendet, rëndësia e secilit varet nga një fazë e caktuar e
zhvillimit të një vendi. Për këtë, shtyllat janë të organizuara në tre nën-indeks, secila kritike
për një fazë të caktuar zhvillimi. Nën-indekset themelore grupojnë ato shtylla më kritike për
vendet në Nënindeksi i nxitësve të efikasitetit përfshin ato shtylla kritike për vendet në fazën
e nxitur nga efikasiteti. Dhe nën-indeksi i inovacionit dhe i sofistikimit përfshin shtyllat
kritike për vendet në skenën e nxitur nga risitë. Tre nën-indekset janë paraqitur në Figurën
1 (Cepal, n.d.)
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Figura 1: Fazat e zhvillimit

Peshat specifike që i atribuojmë secilës nën-indeks në çdo fazë të zhvillimit janë paraqitur në
Tabelën 1. Për të marrë pesha të sakta, një regres të maksimum gjasave të PBB për kokë
banori është drejtuar ndaj çdo nën-indeksi për vitet e kaluara, duke lejuar koeficientë të
ndryshëm për çdo fazë të Zhvillimi i këtyre vlerësimeve ekonometrike çoi në zgjedhjen e
peshave të paraqitura në Tabelën 1. (Cepal, n.d.)

Figura 2: Grupet qe shpjegojne cdo faze te zhvillimit
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4.1.3. Roli i institucioneve të sundimit të ligjit
Sundimi i ligjit, sidomos ekzistenca e të drejtave pronësore dhe aftësia për të mbrojtur të
drejtat ligjore kundër interesave private dhe publike, ka një ndikim të rëndësishëm në nxitjet
për t'u angazhuar në veprimtarinë ekonomike, veçanërisht transaksionet me të tjerët. Nëse të
drejtat pronësore janë të dobëta, asetet nuk mund të sillen në përdorimin e tyre më të mirë
ekonomik dhe produktiviteti vuan. Por edhe kur ekzistojnë të drejtat pronësore, korrupsioni
mund të zvogëlojë vlerën e tyre ekonomike duke e bërë më të vështirë t'i vendosë ato në një
gjykatë ose të lejojë politika ekonomike të dëmshme. Sundimi i ligjit gjithashtu mund të
kërcënohet nga konflikte ushtarake ose nivele të larta të krimit. Lufta, sidomos lufta civile,
zëvendëson përdorimin e pushtetit për tregun. Nëse popullata është e angazhuar në luftime
ose duhet të kushtojë resurse për të mbrojtur jetesën e tyre, mundësitë për një produktivitet
më të lartë janë të kufizuara natyrisht. Krimi ngre kostot e bërjes së biznesit dhe ul incentivat
për të bërë investime që mundësojnë nivele më të larta të produktivitetit. Përkrahja empirike
e marrëdhënieve të sigurisë dhe produktivitetit, megjithatë, është e kufizuar. (Global
Competitiveness Report, 2008-2009)

Literatura e rritjes empirike ka gjetur që SIPI të ketë një ndikim të fortë në nivelet e
prosperitetit. Në fakt, shumë hulumtime identifikojnë SIPI si faktori më i rëndësishëm (nëse
jo i vetëm) që ka rëndësi për dallimet afatgjata në prosperitet. Por diferencimi i ndikimit të
institucioneve nga faktorë të tjerë në ekonometrikë, sidomos në vendndodhjen gjeografike,
është komplekse për shkak të niveleve të larta të korrelacionit. Ka ende shumë skeptikë rreth
interpretimit të gjetjeve. (Global Competitiveness Report, 2008-2009)
4.1.4. Roli i qeverisjes në teknologji
Inovacioni i teknologjisë dhe mirëqenia e vendit janë të lidhura ngushtë. Një e gjysmë e të
gjithë rritjes ekonomike që nga Lufta e Dytë Botërore i atribuohet inovacionit teknik. Duke
filluar me themelimin e Patentave të SHBA Zyra në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara,
qeveria federale ka njohur vazhdimisht rolet diskrete për veten në fushën e inovacionit të
teknologjisë, politikën e zbatimit për të ndikuar në mekanizmat e tregut dhe ndryshimin
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tregjet për të arritur përfitimet e dëshiruara publike. Një sërë objektivash të politikës
qeveritare, politikë mekanizmat e zbatimit dhe mekanizmat e tregut janë të nevojshme për të
përmbushur nevojat e ndryshme me kalimin e kohës.
Për më tepër, teknologjitë e ndryshme kanë kërkuar ndihmë të ndryshme, varësisht nga
teknologjia
natyrën, rrugën e saj të komercializimit dhe karakteristikat e tregut. Detyra për të balancuar
buxhetet federale, në kombinim me një ekonomi të fortë, kanë çuar në thirrje për më pak
pjesëmarrjen e qeverisë në kërkimin, zhvillimin, dhe sidomos vendosjen e teknologjisë. Nuk
është rritja e pritjeve nga qeveria për sektorin privat për të kryer zhvillimin e nevojshëm të
teknologjisë dhe vendosjen. Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të rekomandojë rolet e
duhura për qeverinë dhe vendosjen e teknologjisë dhe të ofrojë udhëzime për zbatimin.

Për të kuptuar potencialin dhe kufizimet e sektorit privat brenda tregjeve aktuale, është e
dobishme për të kuptojnë natyrën e kërkimit dhe zhvillimit (R & D) dhe proceset e vendosjes.
I fundit Qëllimi i R & D është të krijojë teknologji që janë zhvilluar në produkte, të cilat janë
"të përdorura dhe të dobishme" në tregu. Në të kaluarën, risi u përshkrua si ndodh në një rend
të rregullt dhe hapa vijues: shkenca bazë, hulumtimi i aplikuar, zhvillimi, demonstrimi,
zhvillimi i produktit dhe produkte komerciale. Sot, procesi i inovacionit është dinamik me
ndërveprime të gjera dhe ndërlidhja midis të gjitha hapave dhe me tregun. Përgjigjet ofrohen
nga tregu dhe nga hapat e mëposhtëm për të përditësuar dhe përmirësuar vazhdimisht hapat
e mëhershëm. Për shembull, informacion mësuar nga një projekt demonstrues ose nga
aktiviteti i marketingut mund të zbulojë nevojën për më shumë elementë ose aplikuar kërkime
për të përmirësuar performancën e teknologjisë. Në mënyrë të ngjashme, aktivitetet e
vendosjes ofrojnë informacionin e tregut për të ndikuar në kërkesat e R & D. (Nrel, n.d.)
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5 REZULTATET
5.1.

Rezultatet kryesore

Figura 3: Kapaciteti i inovacionit ne Kosove
Burimi: (Muja & Ilazi, Kosovo's Competitiveness Report 2018, Innovation and Business
Sophistication)

Inovacioni është një ndër shtyllat kryesore në konkurrueshmërinë globale. Nëse rishikojmë
pozicionin e shteteve të zhvilluara vërejmë që shtetet me inovacion më të madh kanë tendencë
që të zhvillohen më shpejtë, por Kosova ende nuk ka arritur në pikën që të zhvillojë
konkurrueshmëri për shkak të shumë arsyeve. Njëra ndër arsyet kryesore për zhvillim është
infrastruktura si dhe roli i mekanizmave qeverisës në vend, gjë që Kosova është ende në
zhvillim e sipër.

Në përgjithësi matja e indikatorëve në lidhje me inovacionin ka rezultuar që Kosova ka ende
shumë punë për të bërë. Sipas matjeve të indikacioneve më së miri është renditur
disponueshmëria e shkencëtarëve dhe inxhinierëve me mesatare 1.89, ndërsa më së dobëti
është paraqitur numri i patentave ndërkombëtare të regjistruara me mesatare 0.01 që është
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shumë e dobët. Në përgjithësi inovacioni varet nga faktorët si shkollimi adekuat ku këtu
nxirren shkencëtarë dhe inxhinierë, si dhe shpenzimet e institucioneve në R&D.

Figura 4: Sofistikimi biznesor ne Kosove
Burimi: (Muja & Ilazi, Kosovo's Competitiveness Report 2018, Innovation and Business
Sophistication)

Sofistikimi biznesor është kapaciteti teknologjik i kompanive të cilat dëshirojnë avantazh
konkurrues ndaj kompanive tjera, por kompanitë përmes sofistikimit biznesor dëshirojnë të
jenë më të shpejta në prodhim por edhe më cilësore. Sipas matjeve të fundit del se kompanitë
në Kosovë me teknologji janë në një mesatare të mirë prej 3.43. Në përgjithësi më së miri
qëndron Sofistikimi në Marketing me mesatare 4.41 që është një mesatare me shumë vende
tjera të zhvilluara, kjo pasohet nga Sasia e furnizuesëve local dhe Kualiteti i furnizuesëve
local. Më së dobëti qëndron gjendja e zhvillimit të kllasterit 2.67 që është njëra ndër
konceptet themelore të krijimit të një konkurrueshmërie pasi kompanitë me veprimtari të
njejta ose të përafërta grumbullohen në një vend që të krijojnë një kllaster. Në mungesë të
teknologjisë në procesin e prodhimit është krijuar gjithashtu një barrierë për të krijuar një
konkurrueshmëri pasi edhe mesatarja e sofistikimit të procesit të prodhimit ka dale të jetë
shumë e ulët me mesatare 2.84.
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Më së shumti duhet të investohet në krijimin e kllastereve si dhe në sofistikimin e procesit të
prodhimit, e kështu me radhë.

Figura 5: Krahasimi i Kosoves me shtetet e fazes se dyte dhe te trete te zhvillimit
Burimi: (Muja, Kosovo's Competitiveness Report 2018)

Kapaciteti për të inovuar është dukshëm më i ulët në krahasim me ekonomitë e fazës së dytë
(Kroaci) dhe ekonomitë e fazës së tretë (Gjermani). Firmat kryesisht nuk shpenzojnë në R &
D, reduktojnë institucionet e R & D dhe kryesisht nuk angazhohen në bashkëpunim
universitar-biznes. Qeveria nuk ka një politikë ose program në vend për të blerë mallra dhe
shërbime që kërkojnë teknologji të përparuar. Shkencëtarët dhe inxhinierët janë të vështirë të
mbajnë dhe të tërheqin. Asnjë aplikim PCT nuk është regjistruar në sistemin ndërkombëtar
të patentave (WIPO)
Grupet nuk janë krijuar / zhvilluar mirë dhe transferimi i teknologjisë së IHD-ve është i vogël
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Figura 6: Shtyllat tjera te matura me indikacione ne Kosove
Burimi: (Muja & Ilazi, Kosovo's Competitiveness Report 2018, Innovation and Business
Sophistication)

Në përgjithësi në indekset tjera më së miri qëndron shëndetësia, Efiqienca e tregut dhe
Edukimi, ndërsa më së dobëti qëndron madhësia e tregut ku vetëm 2 milionë banorë janë të
pakët për të krijuar një treg me kërkesa stabile. Konkurrueshmëria në Kosovë është në fazat
e zhvillimit, pasi po investohet cdo ditë e më shumë në krijimin e një vendi stabil i të bërit
biznes ku Kosova cdo vit forcon pozitat e veta dhe momentalisht gjendet në vendin e 44, para
Belgjikës, Kinës, Italisë etj. Që do të thotë që politikat e të bërit biznes cdo vit forcohen dhe
janë më të mira se shumë shtetet të cilat kanë arritur zhvillimin e tyre. Pas infrastrukturës të
mirëfilltë dhe institucioneve të qëndrueshme, investimet në teknologji do të jenë më të larta.
(Doing Business, n.d.)
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Indeksi i Inovacionit të Kosovës dhe Sofistikimit të Biznesit është dukshëm më i ulët në
krahasim me ekonomitë e Europës, Amerikës së Veriut dhe Azisë Lindore të vendosura në
Fazën e Tretë të Zhvillimit. Në përgjithësi matja e indikatorëve në lidhje me inovacionin ka
rezultuar që Kosova ka ende shumë punë për të bërë. Sipas matjeve të indikacioneve më së
miri është renditur disponueshmëria e shkencëtarëve dhe inxhinierëve me mesatare 1.89,
ndërsa më së dobëti është paraqitur numri i patentave ndërkombëtare të regjistruara me
mesatare 0.01 që është shumë e dobët.

Sofistikimi biznesor dhe inovacioni janë një ndër shtyllat kryesore në konkurrueshmëri. Në
vendet e zhvilluara sofistikimi biznesor dhe inovacioni luajnë rol kyc se cila ndërmarrje është
më e sukseshme në tregjet globale. Kosova ende stagnon në këto dy fusha pasi fokusimi
kryesor qëndron tëk infrastruktura e cila duhet ndërtuar dhe politikat tjera stabilizuese të cilat
më vonë i japin rast tëknologjisë të arrijë në cakun e duhur ku mund të arrihet edhe
konkurrueshmëri e ndërmarrjeve nga Kosova në tregjet ndërkombëtare. Sofistikimi biznesor
dhe inovacioni lidhen ngushtë me arsimim, popullsia e përgjithshme cdo ditë e më shumë
arsimohet dhe kjo është pozitivitët pasi edhe shkalla tëknologjike në Kosovë cdo ditë e më
shumë është në rritje. Sofistikimi biznesor ka lidhje të ngushtë me: Sundimin i ligjit dhe
Sistemin Gjyqsor, si dhe me Qeverisjen dhe rregullimin biznesor.

Rëndësia e indeksit të Kosovës Indeksi i performancës së ngadaltë është i lidhur ngushtë me
faktorë të tjerë të rëndësishëm dhe rritës të efiçencës (performanca e ulët e institucioneve,
infrastruktura, arsimi, kërkimi shkencor, gatishmëria teknologjike, zhvillimi i tregut financiar
dhe rëndësia e madhësisë së tij të vogël të tregut.Kosova ka një mbizotërim të ulët të
grupimeve, ka vështirësi në mbajtjen dhe tërheqjen e forcës së talentuar të punës dhe qeverisë
/ firmave në mënyrë të konsiderueshme nën investime në teknologji dhe kërkime
shkencore.Risi nëse në produkte, shërbime dhe procese duhet të ndiqet shumë më
sistematikisht në adresimin e kufizimeve institucionale, organizative dhe individuale.
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Ekonomia e Kosovës është në fazën e hershme të Fazës së Dytë të Zhvillimit (Efiçienca e
Efikasitetit) dhe nuk i ndan tiparet e inovacionit / fazës së sofistikimit në Fazën e Tretë.
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